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Background:  Excessive  exercise  can  become  an  addiction  known  as  exercise  dependence 
(ED).   
Findings: We  used  the  Exercise  Dependency  Scale  Test  (EDS‐21)  and  the  Eating  Attitudes 
Test (EAT‐26) to assess the prevalence of ED and eating disorders. We discovered that out of 














occurs  when  the  person  is  preoccupied  with  exercise,  has  withdrawal  symptoms  upon 
cessation,  continues  to  exercise  when  socially  or  medically  contraindicated,  and  when 
exercise interferes with relationships and work [1‐6]. 
  Studies  have  been  conducted  on  the  prevalence  of  ED  and  eating  disorders. 
However,  there  is  debate  on  the  methodologies,  diagnosis  cut  off  points,  and  the 
relationship  between  the  two  [2,  7‐10].  Although  eating  disorders  are  recognized  by  the 
American Psychiatric Association  in  the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health 
Disorders (DSM‐IV), ED as a disorder on its own has not been officially categorized. There are 
two proposed  types of  ED: primary  and  secondary.  Primary dependence occurs when  the 
person  is preoccupied with exercise, has significant withdrawal symptoms upon cessation, 
experiences  distress  or  impairment  in  their  functioning,  and  it  is  not  accounted  for  by 













undergraduate and graduate  classes on  the  campus of Andrews University were  asked  to 




subjects were  disqualified  because  they were  not  between  ages  18  to  25,  leaving  a  study 
population of 520 (mean age 19.7 ± 1.6; 44% males, 56 % females), representing a wide range 
of  ethnic backgrounds  (37% Caucasian,  22% Black,  12% Oriental,  12% Hispanic  and  17% mixed 






  The  EDS‐21  is  based  on  the  DSM‐IV  criteria  for  substance  dependence.  It  provides 
following  information:  mean  overall  score  of  exercise  dependence  symptoms,  and  it 












  EB  was  ascertained  using  four  questions  about  the  usual  exercise  habits  of  the 
participants. The questionnaire measured the frequency that  individual engages in aerobic, 
strength  and  flexibility  exercises  and  the  type  of  aerobic  activities  done most  frequently. 
Each  score was  then  converted  in  to metabolic  equivalents  (METS)  (aerobic  exercise  x  7, 
strength  training  x  6,  and  flexibility  exercise  x  2.5)  and  summed  up  to  provide  the  total 
energy expenditure in METS/week [15].  





  The data was analyzed using SPSS  (version  18.0; SPSS,  Inc., Chicago,  IL, USA) using 






at‐risk  for an eating disorder was 8%. Our  study confirms  results  reported  in other  studies 
with similar rates [11, 18]. Table 1 shows selected characteristics of the participants by their 
ED  status. Participants  at‐risk 
for  ED  spend  significantly 
more time and energy weekly 
exercising;  they  also  scored 
higher  on  EAT‐26  and  EDS‐21 
scores  (p<0.001).  Table  2 
presents  characteristics  of 
participants  at‐risk  for  ED. 
The  majority  of  males  at‐risk 






  (n= 17)  (n=268)  (n=235) 
Age: years (mean±SD)  19.7±1.5  19.7±1.6  19.7±1.6 
Aerobic exercise: hours/week (mean±SD) *  6.1±5.1  3.9±3.2  2.3±2.5 
Strength training: hours/week (mean±SD) *  5.9±4.4  2.8±2.6  1.0±1.5 
Flexibility exercise: hours/week (mean±SD) *  2.2±2.6  1.6±2.8  0.9±1.5 
Energy expenditure: METS/week (mean±SD) *  84.1±51.6  49.0±35.9  25.2±24.0 
EAT‐score (mean±SD) *  14.4±10.3  8.6±7.6  6.9±6.1 






















disorder.  The  majority  of  females  at  risk  for  ED  were  Hispanic  or  of  mixed  ethnicity, 
omnivores,  and  not  at‐risk  for  developing  an  eating  disorder.  The  most  popular  sports 
among those at‐risk for ED were running and walking. 
  We  computed  correlations  to  determine  the  relationships  between  ED,  eating 
disorders  and  exercise  behavior  for  males  and  females.  In  males  EB  (M=45.3±36.9)  was 
significantly  correlated  with  ED  (M=50.1±18.9,  r=0.466,  p<0.001);  followed  by  the  ED  and 
eating disorders scores (M=6.6±6.3) being significantly correlated (r=0.234, p<0.001); and EB 
being  significantly  correlated  with  eating  disorders  (r=0.151,  p=0.023).  In  females  EB 
(M=35.1±32.3) was significantly correlated with ED (M=45.3±17.3, r=0.451, p<0.001); followed 





to  investigate  the  relationship between eating disorders  and ED and  to  replicate previous 
research  [8].  In  our  population,  3.3%  of  students  could  be  characterized  as  at‐risk  for  ED, 
confirming  results  reported  in  other  studies  with  similar  rates  (1‐4%)  in  the  general 
population [11]. Vegetarian status was not related to ED or eating pathology in either males 






eating  disorder  was  8%,  however  only  23%  of  the  individuals  at‐risk  for  ED  were  also 
considered at‐risk  for an eating disorder. Previous research reported that ED mediates the 
relationship  between  EB  and  eating  pathology  [8]. Using methodology  outlined  by  Baron 
and Kenny [19] we were not able to confirm this mediating relationship for females but for 
males only. 
  Several potential  limitations to this study should be considered. This  is a population 
based cross‐sectional  study, which  included both genders and college  students ages  18  to 
25. The study was conducted on a campus of an American private university which may limit 
the generalizability of  the  results. For  the measurement of EB we have used a simple, not 
validated exercise questionnaire. Strengths of the study include a relatively large sample size 
and the use of the validated EDS‐21 and EAT‐26 questionnaires. 
  In conclusion, the prevalence of ED and eating pathology at AU seem to be similar to 
the rates seen in general population. In our population ED seems to be a mediator between 
EB and eating pathology for males only. Replication of our results in similar populations are 
necessary. 
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